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АМИР ТЕМУР СИЁСАТИДА “КЕНГАШ” ИНСТИТУТИНИНГ РОЛИ
Алимардонов Тўлқин Турдиевич
Сиёсий фанлар доктори, децент
Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур давлат бошқарувида Кенгаш олий орган
сифатида салтанатни идора қилиш тартиботлари, қонун-қоидаларни қабул қилиш, ижро
ва қарорлар чиқариш, ҳокимиятнинг ваколат ва масъулиятларини белгилаш ва бошқа
турли давлат аҳамиятига молик бўлган вазифаларга эътибор қаратилади. Кенгаш
адолатли бошқарувнинг ўзаги сифатида ҳокимиятда сиёсий барқарорликни
таъминлашнинг муҳим омили бўлиб, ҳокимиятни идора этишда жамоавийлик, тенглик,
одиллик, ҳамжиҳатлик каби идора шаклларини тадбиқ этишда туркий халқлар
маданиятига суянилганлиги очиб берилади. Ворисийлик анъаналарига кўра, улуғлар билан
машварат ва кенгаш қилиш, ҳар кимнинг фикрларини эшитиш, жамоа раъйига бўйсуниш,
маъқулланган фикрни танлай олиш, кўпчилик бўлиб қарор қабул қилиш каби амаллар
“Темур тузуклари” асосида таҳлил этилади.
Таянч сўзлар: Соҳибқирон, Амир Темур, давлат, тарих, Турон, кенгаш, маслаҳат,
қурилтой, бошқарув, сиёсат, манфаат, мақсад, тартиб, интизом, адолат, қонунқоидалар, жамоа, етакчи, оқсоқол, раҳнамо, қобилият, маданият, халқ, эҳтиёж, тизим,
ривожлантириш, ворисийлик, маданият, мерос, шаҳзода, сайлов, Низомулмулк.
РОЛЬ ИНСТИТУТА “СОВЕТА” В ПОЛИТИКИ АМИРА ТЕМУРА
Алимардонов Тулкин Турдиевич
доктор политических наук
Аннотация: В статье на основе “Уложение Амира Темура” анализируется
важность Кенгаша как инструмент высшего органа управления в администрации Амира
Темура. В частности приниятие законов, правилы управление, принятия решении,
определения и расприделение полномочий, ответственност участников а так же других
вопросов и задач связаны по созыву Кенгаша. Для Амира Темура Кенгаш является важным
фактором обеспечения политической стабильности власти. Равенство и справедливость
считалось основными требование Кенгаша в котором сабляюдалось вековые традиции
туркских народов. Согласно традициям в Кенгаше выслушивалось мнений каждого
участника, верховенство подчинение мнению сообщества, строго соблюдалось методы
коллегиального решение.
Опорные слова: Сохибкирон, Амир Темур, государство, история, Туран, Совет,
курултай, управление, политика, интересы, цель, порядок, дисциплина, справедливость,
законы, сообщество, лидер, старейшина, способность, культура, народ, потребность,
развитие, баланс, власть, преемственность, наследие, принцип, выборы, Низамулмулк.
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Abstract: The article on the basis of the “Code of Amir Temur” analyzes the importance of
Kengash as a tool of the highest governing body in the administration of Amir Temur. In particular,
the adoption of laws, management rules, decision-making, the definition and distribution of powers,
the responsibility of participants, as well as other issues and tasks related to the convening of the
Kengash. For Amir Temur, Kengash is an important factor in ensuring the political stability of
power. Equality and justice were considered the basic requirements of Kengash, in which the
centuries-old traditions of the Turkic peoples were observed. According to traditions, the opinion of
each participant was listened to in Kengash, subordinated to the opinion of the community, and
collegial decision methods were strictly observed.
Key words: Sohibkiron, Amir Temur, state, history, Turan, council, kurultai, management,
politics, interests, goal, order, discipline, justice, laws, community, leader, elder, ability, culture,
people, need, development, balance, power, succession, heritage, principle, elections, Nizamulmulk.
Туркий давлатлар тарихи бошқарувида муҳим сиёсий тартиботлар жамоавий
манфаатларни ифода этувчи, унинг якдил, ҳамжиҳат мақсадларини белгиловчи,
моддий неъматларни тасарруф этиш, тақсимлаш, ташқи ва ички тажовузлардан
ҳимоялаш, тартиб ва интизом, қонун-қоидаларни қабул қилиш, ўзига етакчи ва
раҳномларни сайлаш - бир сўз билан айтганда жамоани бошқариш функцияларини
таъминлашга хизмат қилган. Мазкур тамойиллар бир томонидан давлатчиликнинг
вужудга келиш шарт-шароитларини яратган бўлса, иккинчи томондан жамоавий
бошқарувнинг сиёсий воситаларини жорий этиш маданиятининг юқори
бўлганлигидан далолат беради. Фақат маълум маданиятга эга бўлган халқлардагина
жамоа манфаатларини уйғунлаштириш эҳтиёжи мавжуд бўлади ва у шаклланиб
ворисийлик анъаналарини касб қилади. Бу ижтимоий эҳтиёжлар зарур восита ва
услубларни такомиллаштириш натижасида давлат ривожига, ҳокимиятнинг
барқарор мувозанатига замин яратади.
Асрлар давомида такомиллашиб келган Кенгаш тизими ворисийлик
маданиятини ифода этади. Кейинги даврлар давлатчилик маданиятида ҳам Кенгаш
асосида бошқарув тизимига алоҳида эътибор берилганлигини кузатамиз.
Жумладан, Маликшоҳ салтанатида вазирлик қилган Низомулмулк бобомиз
“Сиёсатнома” асарида Кенгаш ҳақида шундай фикрларни билдиради: “Барча
ишларни маслаҳат билан амалга ошириш кишининг мустаҳкам иродасидан,
оқиллиги ва дунёқарашидан далолат беради.
Шундай экан, агар подшоҳ бирор ишни амалга оширмоқчи ёки қандайдир
заруратни ҳал этмоқчи бўлса, у албатта доно қариялар ва улуғлар билан машварат
ва кенгаш қилиш лозим. Ҳар бирлари ўз фикрларини айтиб, подшоҳ раъйи билан
солиштириб, бир-бирларининг фикрларини эшитиб ва ҳар тарафлама ўйлаб, кейин
ўртада маъқулланган фикрни танлайдилар. Кўпчилик бўлиб қабул қилинган тадбир
энг савобли бўлади ва шундай йўл тутиш керак.”[1].
Туркий хонликлар анъанасига кўра, йиғилишлар 3 турга бўлинган:
1.
Қонун чиқарувчи ва маъмурий йиғилишлар. Йилнинг бошида юрт
ижтимоий ҳаётига дахлдор масалалар хусусида миллий-маъмурий вазифалар
белгиланган ва кейинги йиллар учун қарорлар қабул қилинган. Мазкур
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йиғилишларда янги қонун-қоидалар қабул қилишган. Йиғилишда маъмурий
лавозимларни эгаллаган беклар қатнашишган.
2.
Ҳарбий йиғилиш. Барча ҳарбий қўшин қисмлари кузда бир жойда тўпланиб,
қўшинларнинг сони, ҳарбий тайёргарлиги, қудрати ва олдинда турган вазифалар
хусусида фикр алмашиб олишган. Шунингдек, жанговор машқлар ўтказишга
алоҳида аҳамият қаратишган.
3.
Диний ва умумхалқ йиғилишлари. Бундай йиғилишлар йилнинг ҳар
бешинчи ойида ўтказилган. Йиғилишда кўкдаги Тангрига ва ердаги руҳларга
ибодат қилишганлар ва авлодлар руҳига қурбонлик келтиришганлар [2].
Соҳибқирон Амир Темур туркий халқлар давлат кенгаши таълимоти анъанасини
ҳокимият идорасига нафақат тадбиқ этади, балки назарий жиҳатдан уни
такомиллаштиришга эришади. Чунончи у шундай дейди: - “Ўзга мамлакатларни
забт этиш, уларни идора қилиш, ғаним лашкарларини синдириш, душманни
тузокқа тушириш, мухолифларни (кўнглини овлаб) дўстга айлантириш, дўстдушман орасида муомала, муросаю-мадора қилиш хусусида ушбу кенгаш ва
тадбирларни қўлладим. Пирим менга ёзмишларким: “Абулмансур Темур, салтанат
ишларида
тўрт
нарсага
амал
қилгин,
яъни:
1) (ўзинг билан) кенгаш; 2) (бошқалар билан) машварату маслаҳат айла;
3) хушёрлигу мулохозакорлик билан қатъий қарор чиқар; 4) эхтиёткор бўл. Чунки
кенгаш ва машваратсиз салтанатни барча қилган ишларию айтган гаплари хато
бўлган жоҳил кимсага қиёслаш мумкин; унинг сўзлари ва қилмишлари бошга
пушаймонлик ила надомат келтиргай. Шундай экан, салтанатни бошқаришда
машварату маслаҳат ва тадбир билан иш юритгин, токи оқибатда надомат чекиб,
пушаймон бўлмагайсан”[3].
Соҳибқирон салтанатида, қурултойдан кейинги ўринда махсус орган – давлат
мажлиси тузган. Улар катта ва кичик кенгаш деб аталган. Катта кенгаш тинчлик
пайтида, Самарқандда амир саройида юқоридаги кўринишда чақирилган. Ҳарбий
юришлар пайтида, катта жанглар олдидан чақириладиган кичик кенгашда Амир
Темурнинг энг яқин кишилари иштирок этган.[4]. “Темур Тузкулари”га кўра уларнинг
таснифи қуйидаги шаклда намоён бўлади:
1.
Қурултой. Мамлакат аҳамиятига молик масалалар юзасидан заруратга
қараб чақирилган. Унда барча ҳудуд аъёнлари, беклар ва етакчи уламо-шайхлар,
уруғ оқсоқоллари ҳамда оддий халқ иштирок этишган.
2.
Ҳарбий Кенгаш. Ҳарбий кенгаш ҳар бир фавқулотдаги вазиятларда
чақирилган ва ҳарбий масалаларга доир вазифаларни ҳал қилган.
3.
Дин пешволари ва олимлар маслаҳати. Манбалардан маълумки,
Соҳибқирон дин пешовлари ва олимлар билан ҳокимиятни бошқариш, халқ
манфаатлари таъминлаш, уларнинг қадр-қимматини ҳимоя қилиш борасида
масалаҳат кенгашларини ташкил этиб турган. Бундай ташқари Соҳибқирон илоҳий,
дунёвий илмлар борасидаги баҳс-мушоиралар ҳам уюштириб турганликлари
маълум.
4.
Қариндош уруғлар ўртасида машварат. Соҳибқирон оила шаъни,
қадр-қиммати, зурриёт софлиги ва ҳокимият ворисийлик маданиятига алоҳида
423
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эътибор қаратганлиги тўғрисида кўплаб муаррихларнинг фикрлари мавжуд. Шу
сабабдан фарзанд, невара ва қовму-қариндошларнинг алоҳида йиғинларини ҳам
ташкил этиб, сулолавий масалалар хусусида тегишли ўгит кўрсатмаларини берган.
Анъаналарга содиқлик Амир Темур учун давлат бошқарувини ташкил
этишнинг энг самарали тамойиллари сифатида қаралади. Яъни ҳукмдор
манфаатлари ахлоқ мантиқи билан мустаҳкамланади. Мантиқ нимада? Ҳокимиятни
тутиб туришда! Кенгаш нафақат фикрлар билдириладиган майдон, балки, илғор
фикрларни бирлаштирадиган, мақсад йўлида йўналтириладиган, умумий ва
муштарак сафарбарликни ташкил этадиган восита. Сиёсий келишув, ўзаро битим,
муроса, ҳамжиҳатлик ва хайрихоҳлик маданияти. У давлат сиёсатининг ягона ғоявий
таъсир кучини таъминлашга хизмат қилади. Модомики, шундай мурват бўлмас
экан, аъёнларнинг ҳар жойда айтган гаплари ғийбатга, фисқи-фасод, фитна ва ундан
вайронкор ғоявий қуролга айланиши мумкинки, у фуқаролар ўртасида турли
салбий зиддиятларнинг келиб чиқишига олиб келади. Давлатда Кенгашсиз
ишларнинг надомад ва пушаймонликка олиб келиш сабаблари, аслида, ана шундай
нохуш ҳолатлар билан боғлиқ бўлади.
Соҳибқирон пирлари Зайниддин Абубакир Тойбодийнинг - “Яна шуни ҳам
билгилким, салтанат ишларининг бир қисми сабру тоқат билан бўлгай, яна бир
қисми эса билиб-билмасликка, кўриб-кўрмасликка солиш билан битур. (Хуллас)
тадбирлардан огоҳ қилингандан кейин шуни айтиш жоиздирким, қатъийлик,
ҳушёрлик, эҳтиёткорлик, шижоат ва сабр-чидам билан барча ишлар амалга
оширилгай”, деб битилган маслаҳатларига амал қилишини билдиради. Дарҳақиқат
давлат бир улкан корхона сифатида барқарор ривожи кўплаб омилларнинг
уйғунлигида кечади. Аксинча, турли қатлам манфаатларини инобатга олмасдан,
вужудга келиши мумкин бўлган ихтилофларни сабр-тоқат билан бартараф этмасдан
бирон-бир кафолатга эришиб бўлмайди. Қолаверса, давлат ва ҳукмдор одамлар
иллатлари билан боғлиқ бўлган қусурларни тарбияламасдан туриб, зуғумнинг
олдини олиб ҳам бўлмайди. Фуқаролар турли хил ахлоқий қарашлари билан
умумадолат талабларига уят, изза, андиша каби фазилатлари орқали амал қилиш
малакаси ортиб бориши муҳим. Зеро, ахлоқий салоҳиятлари тенг бўлмаган
фуқаролар қоидаларга зўрлаб қанча тортилса, ундан қочиш шунчалик ортиб,
уларда уят ўрнига нафрат туйғуси ортиб боради.
Шу жиҳатдан, салтанат
ишларининг бир қисми сабр-тоқат билан бўлғай, яна бир қисми эса билиббилмасликка, кўриб-кўрмасликка солиш билан битади.
Айтиш мумкинки, Пирлари томонидан билдирилган кўрсатмалар Амир
Темур томонидан Салтанат идорасига қаратилган маълум мезонларни вужудга
келтиради. Натижада у ўз “Тузуклар”ида давлат бошқарувининг яхлит ва изчил
тизимини шакллантиришга эришганлигини кузатамиз. Бу, ўз навбатида ўзидан
олдинги манбаларни тўлдиради, айниқса, бошқарувнинг мукаммал такомили билан
бугунда ҳам фан ва давлат арбоблари эътиборини жалб қилиб келмоқда.
Давлатчилик бошқаруви билан боғлиқ бўлган мазкур қарашларни Зайниддин
Абубакир Тойободий ислом таълимотидаги адолат мезонларини сиёсий бошқарув
тизимига, амалий фаолиятга сингдиришга эришади. Натижада сиёсатнинг мазмун424
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моҳияти вужудга келади. Тузукларда ана шундай очиқ ва ўрганишга даъват этадиган
масалалар борки, унга яна кўплаб бора мурожаат қилишимиз лозим бўлади.
Иккинчи ибратли жиҳати шундаки, Амир Темур ўз ички руҳий маданияти
билан инсон ва ҳукмдор табиатлари уйғунлашган шахс эди. Тарихий шахслар
тақдир қисматидан бизга маълумки, аксарият ҳолларда ҳукмдор яхши инсон бўла
олмайди. У сиёсий манфаатлар измида “инсонийлик”дан кечишга мажбур бўлади.
Ёки аксинча, инсонийлик ҳукмдорни барбод этади. Шу сабабдан салтанатга эришган
ҳукмдор инсонийлик ҳақида қайғуришни ортиқча юк ёхуд ҳалал берувчи ожизлик
деб билади. Соҳибқирон эса, “Бу мактуб менга йўл бошловчи янглиғ раҳнамолик
қилди. У менга салтанат ишларининг тўққиз улуши машварат, тадбир ва кенгаш,
қолган бир улуши эса қилич билан бажо келтирилишини англатди”, дейди.
Аъёнлар фикрини инобатга олиш, таклифларни ўрганиб тарафлар
манфаатларига мувофиқ хулоса чиқариш учун ҳукмдордан бағрикенглик ва
донишмандлик маданияти талаб этилади. Бу маданият устознинг ўгитлари билан
Амир Темурнинг қатъий қарорларига айланишига хизмат қилган. Инчинун
Соҳибқирон Кенгашга шундай таъриф беради: – “Тажрибамда кўрдимки, кенгаш
икки қисмдир, бири хабар берувчи, иккинчиси таҳлилий. Хабар етказувчи кенгашда
эшитиб эслаб қолишга ҳаракат қилдим ва таҳлилий кенгашга хўш ва кўнгул бердим.
Лашкаркашликлар чоғида тинчлик ва урушдан сўрадим ва қарадимки, амирларнинг
кўнгли жангни тилайдими ёки тинчликними? Тинчлик манфаатларини уруш
зарари билан қиёсладим. Агар урушдан сўз десалар унинг наф ва фойдасини,
тинчликнинг наф ва зарари билан мулоҳаза қилдим. Ҳар қайси ғолиб келса, уни
ихтиёр этдим. Мардона кенгаш бериб, оқилона сўз айтган ҳар одамни қабул этдим.
Ҳамма киши билан кенгаш қилдим ва барча одамдан сўз эшитдим, лекин унинг
яхши-ёмон томонини мулоҳаза этдим. Қайси тарафи маъқул бўлса, уни ихтиёр
этдим”[5]. дейди.
Мавжуд таълимотлар бугунда ҳам замонавий сиёсий бошқарувнинг долзарб
муаммолари сифатида қаралади. Яъни маърифатсиз раҳбар маърифатли қарорлар
қабул қила олмайди. Энг фожеалиси атрофида маърифатсиз аёънларни
жамлайдики, у мавжуд давлат ишларини изидан чиқишига олиб келади. Шу
жиҳатдан Соҳибқирон “Тажрибамда кўрилганким, азми қатъий, тадбиркор, ҳушёр,
жанг кўрган, мард, шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан
яхшироқдир. Чунки тажрибали бир киши минглаб кишига иш буюради”[3]. деб,
тизимий ёндашувларни тадбиқ этади. Жумладан, “Яна тажрибамдан ўтмишким,
гарчи ишнинг қандай якунланиши тақдир пардаси орқасида яширин бўлса ҳам,
ақли расо ва хушёр кишилардан кенгашу тадбир истаб, фикрларини билмоқ,
лозимдир. Ҳар бир ишни қилишга киришар эканман, аввал обдон ўйлаб,
(амирларим билан) кенгашдим” деган ўгитлари юқоридаги фикрларни
тасдиқлайди.
Соҳибқироннинг кенгаш ва кенгашдан кейинги хулосалари маълум бир
таълимотга бўйсундирилган. У абстрак, стихияли, айниқса, эҳтиросли хисҳаяжонларга берилмайди. Унинг ички руҳиятидаги кечинмалар жиловланган,
маълум бир қолипда, руҳият барқарор ва вазмин ҳароратни таъминлашга хизмат
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қилади. Унинг ноёб қалб фазилатлари ана шундай шахс сифатлари билан ажралиб
туради. Бу сифатлар ғоя – вазифа, вазифа – мулоҳаза, вазифа – тафтиш, қарормантиқ, эҳтиёткорлик – қатъиятлилик, амал – ижро каби воситаларнинг танланиши
бошқарув услубларининг узвий изчиллигини вужудга келтиради. Вазифалар
ижросини таъминлашга қаратилган бундай ёндашувнинг жорий этилиши ҳар
қандай вазифаларнинг самарали мувоффақиятини кафолатловчи омилларга
айланади.
Кенгаш ўз ҳукм ва қарорлари билан, қонунлар эса адолатли тузумнинг асосий
йўлбошчи кучи ҳисобланади. Шу туфайли кенгашнинг кимлардан, қонунларнинг
нималардан ташкил топиши давлатни идора этишда энг муҳим”[6] масала бўлиб
ҳисобланади. Жумладан, Соҳибқирон “Яна тажрибамдан ўтказдимки, сўзларида иттифоқлик
бўлган, қилмоқчи бўлган ишларини бирор важ кўрсатиб бажармасдан қолдирмайдиган; агар
йўламайдиган кишиларгина кенгаш аҳли бўла оладилар” деб, Кенгаш ўтказиш ва иштирок
этиш қоидаларини белгилайди. Яъни у иттифоқли, якдил маслакли, сўзига амал қиладиган
кишилар кенгаш аҳли бўлиши мумкинлигини белгилайди. Зеро, адолатли қонунларни
адолат туйғуси билан йўғрилган тарбиятли шахслар ижро этишлари мумкин. Фақат шундай
маърифатдаги аъёнлардан эзгу маслаҳат ва амаллар чиқади. Акси бўлса, у зиддиятга
киришади.
Шу жиҳатдан Амир Темур Кенгаш аъёнларини танлашда, айниқса уларнинг олиб
бораётган вазифаларига алоҳида эътибор қаратган ҳамда аниқ масъулиятлар юклаган.
Жумладан, у шундай дейди: -“Менга тахсин айтиш ва менинг мижозимга мувофиқ
гапиришингиз менга хуш келмайди, вазифа шуки, сизлар ҳар тоифа, ҳар бир
томондан келгансизлар, у томоннинг яхши ҳам ёмон аҳволу авзойини менга
айтинглар ва ҳеч нимани мендан яширманглар. Мен бу сўзларни сизлар менга
ишонч билдиринглар ёки ундан менинг мулкимга бирор фойда етсин, деб
айтаётганим йўқ, Ҳазрати парвардигор бизга берган бу шавкат ва улуғлик бунга
ўхшаш такаллуфларга эҳтиёжманд эмас, назаримиз ҳазрат зулжалол (Аллоҳ)
ризосини ҳосил қилишдирки, унинг бизга кўрсатган карамлари эвазига неъматлари
шукрини бир оз бўлса-да, адо этган бўлайлик”[7]. Мазкур фикрлардан хулоса
қилиш мумкинки, Соҳибқирон яратган Кенгаш мазмун-моҳияти билан адолат ва
ҳақиқат ғоялари билан йўғрилган инсонпарвар сиёсатнинг таълимотларини
шакллантиришга хизмат қилган.
Кенгаш институтининг яна муҳим жиҳатлари шундан иборатки, аъёнларда ўз
мустақил фикр-мулоҳазаларини изҳор этиш, асослаш, таклифларни далиллаш,
эркин, масъулият билан баён этиш, сиёсий машоҳада юритиш малакаларини ҳам
шакллантирган. Уларнинг фикрлари давлат аҳамиятига молик эканлигини ҳис этиш
орқали ишонч, садоқат, адолат туйғуларини ривожлантиришга хизмат қилган.
Масалан, Соҳибқирон - “Сипоҳни иккилантирадиган (турумсиз) кенгашни
эшитишдан сақланардим. Кенгаш аҳлидан кимки куюниб маслаҳат берса, қулоқ
солардим, кимки оқилона гапларни мардларча кескинлик билан сўзласа, уни дикқат
билан тинглардим”[3] дейди. - “Куюниб, кескинлик” билан айтилган сўзлар – бу
танқидий, баъзан муросасиз фикрлар дегани. Ҳукмдор эса, билдирилган
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таклифларга диққат билан қулоқ солган ва вазминлик билан хулоса қилган. Ундан
чиқди кескин ва танқидий фикрларни айтиш шароити мавжуд бўлган.
Амир Темур томонидан Балх, Самарқанд, Қарши, Қорабоқ ва бошқа
жойларда ўтказилган қурултой ва кенгашларда шаҳзодалар, давлат маъмурлари,
ҳарбий бошлиқлар, уламолар ва мулкдор зодагонларнинг вакиллари қатнашган.
Уларда мамлакатнинг иқтисодий ва сиёсий аҳволига оид масалалар муҳокама
этилиб, қарорлар қабул қилинган ва тадбирлар белгиланган. Масалан, 1403 йилда
Кавказнинг Байлақон шаҳрида чақирилган кенгашга олиму фузалолар таклиф
қилинган. Уларда мамлакатни бошқаришда, хусусан, унинг ободонлиги йўлида
амалга ошириладиган хайрли ишлар – жамоат бинолари ва иншоатлар
қурилишларида ўз маслаҳатлари билан кўмак беришлари сўралган [8].
Мазкур қадриятларга асосланган халқчил сиёсатни олима Ш.Ўлжаева Европа
парламентлари
билан
шарқона
қурултойларни
солиштириб
шарқона
парламентаризмда ҳукмдорнинг ҳуқуқини чеклаш ёки ҳукмдорнинг парламентга
ўтказган таъзйиқини эмас, балки задогонларнинг олий кенгаши бўлмиш Қурултойда
ҳаммага тенг ҳуқуқ берилгани, унда ҳар ким ўз фикрини айта олгани, давлат
бошқарувидаги долзарб ва йирик масалалар, юришлар бошлашлар масалаларини
адолатли ҳал қилиш бош масала бўлганлигини ва Амир Темур даври Қурултойида
ҳуқуқни чеклаш ҳақида гап юритилмаганлигини, аксинча унинг ўзи ошкора ва тенг
муносабатлардан манфаатдор бўлганлигини таъкидлайди [9].
Тасаффув илмини чуқур билган, улкан салоҳият соҳиби Амир Темур Кенгашда
ҳокимиятни мустаҳкамлашнинг энг маърифатли услубларини шакллантирган ва ўзи
унга амал қилган. Бу усул қилич билан забт этиб бўлмас инсон кўнглининг султони
муҳаббат ва садоқат туйғуларига асосланади. Шу сабабдан, у зўравонлик, тазйиқ,
ҳақорат ва таҳқирлардан фарқли ўлароқ кенгашни, машваратни танлайди. Кенгаш
аъёнларида шу давлат, шу қудрат ва унинг неъматларига дахлдорлик ҳиссини уйғотади.
Дахлдорлик ҳар бир фуқарода масъулият ва жавобгарликни оширади, уларнинг
“мен”ини шакллантиради. Натижада жамиятда кун ўтишини пойлаб юрган
боқимандалар ёхуд хушомат сўзлардан тили бийрон, кўнгли бузуқ малайлар эмас, ўз
тақдирини давлат тақдири билан боғлашга шай, соғлом руҳиятли, ориятли шахслар
вужудга келади ва қудратли давлат асосларини яратишга хизмат қилади.
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21 Ўзбекистон Республикасида телетиббиёт тизимини ривожлантиришда
телекоммуникация тизимларига талаблар
Тургунов Б.А, Жўраев Н.М, Орифжонова Д.В……………………………………………..
22 Аграр секторда дронлардан фойдаланишни ташкил этишнинг истиқболлари
Абдуллаев Б, Азимжонов У.А…………………………………………………………………
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
23 Axborotning ma’naviy tahdidga aylanishi
Lutfullayev A.A…………………………………………………………………………………...
24 Минтақавий ҳамкорлик: халқаро муносабатлардаги аҳамияти ва глобал
тараққиётдаги зарурияти.
Абдуллаев. Ш ……………………………………………………………………………………
25 Проблема личности: сущность, структура и особенности формирования
Мажитов М……………………………………………………………………………………….
26 Фарғона водийсида рекреацион туризмни ривожлантириш масалалари
Тожибоев У.У…………………………………………………………………………………….
27 Хитой фалсафий тафаккурида инсон табиати ҳақидаги фикрлар ва унинг Ван Ян
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ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00
PHILOLOGICAL SCIENCES
Ўзбек тилшунослигида тош номларини тадқиқининг амалий аҳамияти
Бозорова Е, Кадирова З ………………………………………………………………………..
“Бобурнома”да оила ва хотин-қизлар мавзусининг ёритилиши
Қосимова Г Н…………………………………………………………………………………….
Ingliz uzbek va rus tillaridagi o’timli va o’timsiz fe’llar
Najmiddinov J, Bahodirov A……………………………………………………………………
Barriers to the use of computer-based language teaching by english teachers.
Azamov S.........................................................................................................................................
Формирование лексических навыков в английском языке в средних школах
Ботирова З.Х……………………………………………………………………………………...
Алломорфирование модификационных суффиксов с деминутивным значением
Зинин Е.О…………………………………………………………………………………………
Жеймс Жойснинг “Улисс” асарининг лексик тадқиқининг айрим муаммолари.
Bahriddinov M.M,Turg’unov D.B,Tojiboyev I.M……………………………………………..
Интенсификация/деинтенсификациянинг синоним ва вариант парадигмаларни
шакллантириши
Зияев А.И…………………………………………………………………………………………
Нерегламентированная пунктуация в романе е. замятина «мы»
Гайбуллаева З.T…………………………………………………………………………………
Психолингвистиканинг вужудга келиш тарихи
Фазлиева А.Ж……………………………………………………………………………………
Синтактик позиция ва гапни бўлакларга ажратиш тамойиллари
Усмонова Ҳ……………………………………………………………………………………….
Ғафур Ғулом насрида бадиий-тасвирий воситаларни қўлланишиши
Ҳамидова М.О……………………………………………………………………………………
The mythology and fantasy in the work of j.r.r. tolkien
“the lord of the rings”
Shergoziyev Sh……………………………………………………………………………………
Ўзбек тилшунослигида синонимиянинг анъанавий ва замонавий талқини
Раҳмонов Ғ.Р……………………………………………………………………………………..
Тил ижтимоий функциялари кенгайишининг сўз услубий қўлланишига таъсири
Қўшоқова Б.Й…………………………………………………………………………………….
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
Chet tillarni o`rgatishda muammoli ta`lim texnologiyasi
Imomov I A………………………………………………………………………………………..
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44 Teaching process writing effectively in efl classess.
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45 Boshlang’ich sinf o’quvchilarida mantiqiy fikrlashni yuzaga keltirish yo’llari
Satarov B, So’fiboyeva G ………………………………………………………………………...
46 Boshlang`ich sinf o`quvchilarini qunt bilan dars tayyorlashga yo`naltirish
Nuraliyeva K.I…………………………………………………………………………………….
47 Чет тилларни ўқитишда ўзаро ҳамкорлик технологиясидан фойдаланишнинг
афзалликлари
Абдуллаева М.Н…………………………………………………………………………………
48 Инновация-ҳозирги замонавий таълим муассасаси ўқитувчисининг педагогик
тафаккурини ривожлантириш воситаси сифатида
Абдурасулов Ф.П………………………………………………………………………………..
49 Таълим тизимида касбий компетентлик тушунчасининг таҳлили
Абдурахимов.Қ…………………………………………………………………………………..
50 Алишер Навоий шахсини ўрганишда тарихий, илмий, бадиий асарлардан
фойдаланиш
Абдуллаев К………………………………………………………………………………………
51 Талабаларда саломатлик маданиятини шакллантиришнинг айрим педагогик
жиҳатлари
Джураев Э.М,Акзамов С.Д…………………………………………………………………….
52 Жисмоний маданият ўқитувчиси касбий тайёргарлиги жараёнининг айрим
замонавий педагогик хусусиятлари
Исломов И.А,Парпиев О.А……………………………………………………………………
53 Boshlang’ich ta’limga integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish yo’llari
Abdullayeva N.M…………………………………………………………………………………
54 Маҳкум шахсни ижтимоий меҳнат билан тарбиялаш давр талаби: ижтимоий
тажриба
Тураханова Д.А………………………………………………………………………………….
55 Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy kompetentligining asosiy tarkibiykomponentlari
Ne’matova S.I……………………………………………………………………………………...
56 Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ахборот-коммуникацион
тайёргарлигини компьютерли лойиҳалаш воситасида такомиллаштириш
Хакимов Ж.О……………………………………………………………………………………..
57 Компетенциявий ёндашув - мактабгача ёшдаги болаларни интеллектуал
ривожлантириш омили сифатида
Далибаева Ш.Т…………………………………………………………………………………...
58 Таълим самарадорлигини оширишда инновацион таълим технологияларини
қўллаш замон талаби сифатида
Пўлатова Н.М…………………………………………………………………………………….
59 Муҳаммад Юсуф ҳаёти ва шеъриятини интерфаол усуллар орқали ўрганиш
Сайдаҳмедова Н.С……………………………………………………………………………….
60 Методические основы формирования умений и навыков при обучении
профессиональному английскому языку
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Исроилова Д.М…………………………………………………………………………………..
61 Новые инновационные технологии в преподавании иностранного языка.
Нишанова, Т. Икромова М……………………………………………………………………
62 Спортнинг ёшлар маънавий камолотидаги ижтимоий-педагогик функцияси
Тўхтаназаров И.У,Махмуталиев А.М…………………………………………………………
63 О профессионально–прикладной физической подготовке студентов
Усманов Б.Х………………………………………………………………………………………
64 Талаба-ёшлар этник ўзлигини англашида ота-оналар педагогик саводходлигининг
аҳамияти
Хайдарова Х.Р……………………………………………………………………………………
65 Жамоавий муносабатларда мактабгача тарбия ёшидаги болаларда шахс
сифатларини шакллантириш аспектлари
Ярманова Ю.Б……………………………………………………………………………………
66 O’rta maxsus ta’lim va oliy ta’limda matematika fanlarini uzviyligining ta’minlanganlik
darajasi
Ustadjalilova X……………………………………………………………………………………
67 Бўлажак мактабгача таълим муассасалари педагог-тарбиячиларини
тайёрлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари
Хушназарова М.Н……………………………………………………………………………….
68 Kimyo ta’limida modulli tizim va elektron darslik yaratish metodikasini
takomillashtirishning amaliy samaradorligi
Ixtiyarova G.A Ahadov M.Sh……………………………………………………………………
69 Компьютер ўйинлари ёрдамида таълим олувчиларнинг математик саводхонлик
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СИЁСИЙ ФАНЛАРИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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POLITICAL SCIENCES
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Алимардонов Т.Т………………………………………………………………………………..
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